










The  current upsurge of  interest  in  street art with  its direct approach  to  the  city emphasizes  the need  to 
readdress public arts’ role within the wider social and cultural context. As it becomes routine to incorporate 
art works into city planning and city life, art has become both ‘safe’ and ‘user‐friendly’. On the one hand, art 
is  subsumed  and  immersed  into  the  wider  culture  through  leisure  and  entertainment  policies,  socially 




often  in  the  streets.  By  occupying  the  streets,  places  of  democracy  and  disjunction,  these  interventions 







arts can have  in ameliorating an extensive range of social  ills. This  is considered to be achievable 




works  in  the  public  sphere,  which  are  often  illicit,  or  at  least  non‐complicit  in  the  prevailing 
hegemony. By occupying the streets these interventions transform public space back into a place 
of  overt  cultural  and  political  expression  by  disrupting  spaces,  habits  or  attitudes.  It  is  widely 
acknowledged that public space has increasingly become privately owned and that redevelopment 
programmes  are,  at  least  in  part,  responsible  for  eradicating  neighbourhoods  and  displacing 
people.  The  installation  of  visual  elements  within  these  spaces  used  by  the  public  initiates  a 
dialogue with the architecture and the inhabitants of the area. By engaging directly with the built 
environment  new  ways  of  viewing,  hence  reading,  the  city  are  offered.  These  interventions 
transform city dwellers away  from being simply users of the city  into perceivers. This makes the 
viewer an active reader of messages not merely a passive contemplator of the aesthetic38.  
The  view  that  art  should  be  a  social practice working  towards  the  greater  good of  the 
people is not a new one. Faced with increased slums and poverty due to rapid industrialization the 
upper classes of the Victorian age responded with public  intervention  in the planning of cultural 














handicrafts  would  lead  to  the  improvement  of  a  life  suffering  from  the  adverse  effects  of 
industrialization.  It has now become common practice to measure art,  in particular public art,  in 
terms of  its social context,  its use or  its role  in urban regeneration. This results  in an  increase  in 
demand  for works which  can  be  easily  identifiable  as  such. However, works which  attempt  to 
address  issues  of  socio‐political  injustice  do  not  necessarily  bring  about  real  political  or  social 
change.  To  give  art  added  value  by  ascribing  to  it  a  social  function,  such  as  an  educational 




This  focus on  the  social  function of art often  results  in works  in which  the main goal  is 
audience participation. This is used as a method, or indeed an excuse, to secure public funding. In 
many  cases  the work  does  not  live  up  to  this  criterion.  These  kinds  of works  or  events  easily 
become patronizing  and derogative by dictating  the means  for participation. Art  should not be 
based on a presumed harmony or a mythic community, but on  revealing  conflict which  is what 
sustains  democratic  principles40.  Democratic  spaces  are  open  to  conflict  because  without  the 
possibility  to  debate  opposing  ideas  there  exists  only  the  imposed  consensus.  Furthermore, 
inherent within all art works is the potential for participation and engagement through unlimited 
possible  readings41.  When  considering  the  audience  for  contemporary  art  it  is  important  to 
presume  a  socially  aware  and  engaged  viewer  capable  of  independent  thought,  not  a  passive 
spectator who  is  coerced  into  participation  by  the  artist’s  brief.  Participatory  practices  can  be 
criticized for giving the structure, to involve the viewer, more importance than the actual contents 
of  the work. This  reaffirms  the authority of  the author as  the arbiter of meaning42. Assuming a 
harmonious subject from within a harmonious community is naïve idealism. Of greater relevance 
are  those  art  works  which  resist  incorporation  into  the  surroundings  and  instead  rely  on 
discomfort and friction with the dominant order43.  
Radical  art practices  are often equated with  the emergence of works  in  the  sixties  and 







expose the  limits of  institutionalized conventions. Two  influential artists concerned with merging 
                                                 
40See  for  example  Deutsche,  R.  Evictions:  Art  and  spatial  politics  (Cambridge,  Mass.:  MIT  Press,  1996)  and  Bishop,  C. 
‘Antagonism and relational aesthetics’ in October Vol.110, Fall 2004 for a discussion on democracy and the public sphere. 
41Bishop  (2004),  p.62.  I  am  using  Bishop’s  interpretation  of  Umberto  Eco  which  concludes  that  ‘every  work  of  art  is 
potentially “open”’. 
42 Ibid., p.63ff. 
43See  for  example,  Bishop  (2004), Deutsche  (1996)  and  Kwon M. One  place  after  another:  site‐specific  art  and  locational 
identity (Cambridge, Mass. and London: MIT Press, 2002). 
44 Causey, A. Sculpture since 1945  (Oxford and New York: Oxford University Press, 1998), p. 8ff.  It  is  important to note that 
radical art practices and theories antedate the sixties in the work of for example, the proponents of Dada and in the Russian 
Constructivists, and is for some, inherent in the concept of what art should do. The sixties are generally considered the time 









keep  ‘the  line  between  art  and  life…as  fluid,  and  perhaps  indistinct,  as  possible’ 45 .  His 
Environments sought to bring art out of a specialized art zone into everyday life. Beuys advocated 
a  social  idealism whereby art  could, or  indeed  should, bring about  social  change. His notion of 
social  sculpture was based on  the  incorporation of  the  ‘invisible materials used by everyone’46, 
such as speech and thought. For Beuys, everyone was an artist who could contribute to society as 
‘a sculptor or architect of the whole social organism’, not merely as a producer of art objects47.  









the  spaces  are used mostly  as  a means  to  launching  the  career of new  artists who have been 





The  boundaries  between  disciplines  and  practices  have  become  increasingly  blurred. 





inseparable  from  its social conditions,  it should not be  reduced  to  them. The moral, ethical and 
political criteria introduced to judge art in postmodernism are not always arts main concern, nor 
should it become servant to this orientation. The case against pluralism maintains that it renders 
criticism  ‘impotent’51 by  the  ‘anything goes’ mentality  in which all  criteria are  rendered useless. 
Whereas  early  modern  art  was  adversarial  through  strategies  of  withdrawal  or  transgression, 
these  tactics  have  now  been  fully  subsumed  into  contemporary  practices  to  the  point  where 
                                                 
45Allan Kaprow ‘Assemblages, Environments and Happenings’ 1959‐61, in Harrison, C. and Wood, P. (1992), p.706. 
46Beuys quoted in Bishop, C. Installation art (London: Tate, 2005), p.104. 
47Joseph Beuys  ‘Not  just a  few are called, but everyone’ 1972  in Harrison, C. and Wood, P.  (eds.), Art  in  theory 1900‐1990: 

















art  have  emerged.  The  first  attempts  to  define  public  art  in  emotive  terms.  Weary  of  the 
disengagement they considered to be evident in many public art works, practitioners and critics in 
the mid‐nineties wanted  the  isolated modernist  artist  to move  into  a  community  and  produce 
socially‐engaged work.  The  term new  genre public art53 was  coined  to distinguish  this new  art, 
which  took  into  account  the  need  for  communication  and  dialogue  with  the  audience,  from 
previous  forms of public  art.  It  looked  towards  a  self‐reflexive  artist  attuned  to  the  interactive 




realm of human  interactions  and  its  social  context.  This  leads  to  an upheaval of  the  aesthetic, 
cultural  and  political  goals  introduced  by  modern  art55.  Relational  aesthetics  claims  to  have  a 
political agenda because  it encourages art which produces positive human relationships, not the 
kind of art which invites mere contemplation of an art object.  
Critics56 of  relational  aesthetics  oppose  the  naïve  use  of  the  terms  democracy  and 
dialogue, which do not represent a unity. Instead both terms should be understood as sustaining 
conflict, which in fact  is the prerequisite for a true democratic space. His convivial art denies the 
public the ability to engage  in  independent thinking, reserving this exclusively  for the artist. The 
problem with this kind of art is that, in complete contradiction to what it claims to do, it places the 
artist at the centre as a facilitator or negotiator of an event. Another criticism  is that this kind of 




the maker.  There  are many  contemporary projects which  emphasize  either  a process‐based or 




terms of an urban paradigm  is  to emphasize  that art  is also an  integral part of  the  city and  its 
occupied spaces. To understand how art functions it is necessary to look at its place within the city 
and  the  experience  of  the  city  itself.  Spaces  are  not  self‐contained  and  coherent  but  are 
embedded  with  conflict  and  social  exclusions.  Art  in  the  city  can  act  as  an  accomplice  to 
detrimental  urban  programmes  whose  main  purpose  is  to  reassure  and  humanize  the  built 
                                                 
52Ibid., p.25. 
53New  genre  public  art  was  coined  by  Suzanne  Lacy  in  the  mid‐nineties.    Others  at  the  forefront  of  advocating  a  more 























co‐ordinator60.  This  often  results  in  art  lacking  in  critical meaning whereby  site‐specificity  ‘has 
come to represent criticality rather than performing it’61. 
As a reaction to this kind of ‘safe art’  it  is necessary to distinguish works which are more 
disruptive. These  interventions  accept  an  element of unpredictability  and opposition, using  the 
city as their canvas. They also engage with the continual pursuit of bringing  life  into art. Gordon 
Matta‐Clarke  is perhaps the artist who  is most readily associated with engaging  in an  immediate 
way with the city.  In the seventies he  intervened directly with the architecture  in New York and 
Paris  by  cutting  through  buildings,  thereby  radically  altering  their  usual  function.  For  him, 
architecture was not design but a social reality that could be interfered with to reveal other socio‐
political  dimensions.  One  of  his  projects  was  the  group  anarchitecture  which  investigated  the 
spaces  left  over  from  urban  planning  programmes  by  ‘interrupting’  them.  Matta‐Clarke  also 
involved the inhabitants of the city by inviting people to tag his van. He would then sell the tagged 
sections upon request by cutting them out on the spot. Furthermore, he would sell parts of Bronx 




old  factory  in New  York.  Small,  but  highly  visible,  their  function was  precisely  that  they were 
apparently useless. The blp  is a useless  insertion  into the urban  fabric.  ‘It  [the blp]  is a mindless 
invasion of the social space by a logo‐like, totally useless art element’63. 
One of the main differences between site‐specific public art and interventionist art is that 
an  intervention  is  ‘given’  to  the  place  and  becomes  inseparable  from  it.  It  is  the  intentional 
engagement  with  a  site.  Whereas  a  site‐specific  work  is  superimposed  onto  a  site,  an 
interventionist  piece  is  activated  by  the  site  and  immersed  in  it.  Intervention  implies  acting  in 
space.  It  avoids  the  problematics  of  ‘public  space’  by  seizing  space.  Public  space  is  not  simply 
passive  space,  but  constructed  space  which  is  often  privately  owned.  Acts  of  intentional 
interruption work in ways which offer a critique of the legibility of urban spaces, the construction 
                                                 
58Deutsche (1996), p.66. See also Kwon (2002) for in‐depth critical analysis of the different ways art engages with the public 
realm. 





(Cambridge,  Mass.  and  London:  MIT  Press,  2000)  and  Diserens,  C.  (ed.)  Gordon  Matta‐Clarke  (London  and  New  York: 
Phaidon Press Ltd. 2003). 



















York.  It  identifies  strongly with  hip‐hop  culture,  a movement  dedicated  to  giving  voice  to  the 
dispossessed black urban youth. Graffiti has its own distinct topography and style64. Street art, on 
the other hand,  could  literally be anything. On a  stylistic  level,  street art borrows  from graphic 
design  using  stencils,  stickers,  posters, mosaics  and  text;  things which  can  be  carried  out with 
speed.  Finsta,  a  graffiti  artist  working  in  Sweden  has  expressed  the  view  that  although  some 
graffiti is lacking in content, it at least is saturated with style, as opposed to street art which often 
lacks  both,  pandering  to  corporate  tastes65. One  of  street  art’s most  notorious  practitioners  is 
Banksy. His work is not only found on city walls in Great Britain and abroad, but has also adorned 








be  read as empty and  illegible due  to  its  total disregard of  ‘proper places’  for siting  the pieces. 
Using  literally  any part of  the  city  as  its  canvas,  graffiti  appeared on  signs, maps, doors,  street 
furniture  and  other  unorthodox  places.  It  claimed  anonymity  through  the  use  of  tags  which 
functioned  as  aliases.  However,  most  graffiti  has  now  begun  operating  within  coded  systems 
whereby  ’anonymous  tags  have  become  celebrity  signatures’67.  Any  art  on  the  streets  not 
authorized  by  a  commissioning  body  typically  becomes  an  act  of  vandalism.  Unfortunately,  a 
distinction  is  not made  between  different  acts  of  destruction  and  embellishment.  Instead,  any 
‘defacements’ are legislated against through zero‐tolerance and asbo (anti‐social behaviour order) 
schemes on  the  grounds  that  they  contribute  to making  areas unsafe  and  act  as  a  gateway  to 
other crimes. Public money  is disseminated  into huge clean‐up programmes to rid the streets of 




the pieces  are perceived  as more  ‘real’  the more  they  resist  assimilation  into  the mainstream. 










There  is also an element of  control being  introduced by  society’s  standardizing  forces with  the 
acceptance of graffiti into the mainstream. By showing graffiti works in galleries, or using them to 
advertise  trainers,  the  competing  graffiti  crews  are  taken off  the  streets,  thereby  silencing  the 
protest often found in these pieces which engage with run‐down sites and disenfranchised voices. 
Although  it  is not only  illicit art practices that are  interventionist  in nature,  it  is often on 
the streets that an immediate response is invited. This is partly due to the unpredictable nature of 
the  streets and partly due  to  the  imposing  systems of  law and order,  such as police and  traffic 
controls.  Christo  and  Jeanne‐Claude  blocked  off  rue  Visconti  for  an  eight‐hour  period  without 
permission  in  1962  and  created  a  barricade  from  oil‐barrels.  This wall  temporarily  altered  the 
urban fabric and restricted movement. The political references of the oil‐barrel wall were to the 
construction  of  the  Berlin  Wall  and  the  Algerian  crisis.  It  was  both  a  sculpture  and  an  act  of 
intervention68. 3Nós3 carried out clandestine  interventions in São Paolo  in the late seventies and 
early eighties. They maintained  that  their works were  linked  to  the visual arts  tradition  through 
the ‘installation of visual elements within spaces of public circulation’, and should not be read as 
performance  pieces.  Their  1979  piece,  Interdição,  consisted  of  suspending  strips  of  coloured 
plastic across  road  intersections near  the São Paolo Museum of Art. The  intersections remained 
blocked until cars decided to drive through them69. 
As  in any city these days, London  is characterized by a rift between the  image‐conscious 
official promotion of London as a  ‘cultural capital’ and the reality of  lived places. The  large‐scale 
regeneration programmes  leave many  spaces neglected, displacing people and  leaving buildings 
abandoned. Contemporary practitioners  intervening  in  these kinds of spaces are OSA  (office  for 
subversive architecture) and Tim Mitchell. OSA  is a German outfit with  ‘cells’  in different  cities, 









theatre  in  Dalston,  an  area  which,  at  the  moment,  is  just  out  of  reach  of  the  arm  of 




partially  removed,  the  floors  ripped up  and  the  grass  and  flowers  flung  away. The OSA  and  its 




intervention was  in place  for several weeks, a  long  time considering  the arbitrary nature of  the 
streets, before one of the frames disappeared. In the following week, the remaining frame was set 









on fire. Perhaps the  first  frame was removed and used for a purpose by someone, or perhaps  it 
was merely  stolen.  The  fire was most  likely  started  by  bored  youths  from  the  neighbourhood. 






work  is  not  ‘participatory’,  although  he  will  often  use  participants  in  order  to  expose  these 
injustices. For  the Spanish pavilion at  the 2003 Venice Biennale, Sierra sealed off  the space  just 
inside the entrance to the pavilion with concrete blocks creating a wall which was impossible to go 
beyond, making the galleries inaccessible. Only visitors carrying a Spanish passport were invited to 
enter  via  the  back  of  the  building where  immigration  officers  inspected  their  passports. Once 
inside  the  space, all  that was  to be viewed was paint peeling  from  the walls  from  the previous 
year’s exhibition71. ‘It  is  important that Sierra’s work did not achieve a harmonious reconciliation 
between the two systems, but sustained the tension between them’72. His work is confrontational 




Ondák’s  ‘Conceptual  incisions  into  reality  expose  and  subvert  the  boundaries  of  institutions, 
countries  and  individuals’73.  Both  Sierra  and  Ondák  acknowledge  that  rarely  do  things  come 
without a cost and for some of their projects they remunerate those who participated to make it 
happen. 
The  question  is  how  is  it  possible  to  be  radical  in  today’s  pluralist  culture  in  particular 
when  the  traditional  radical  approaches  have  been  assimilated  by  the  mainstream?  The 
adversarial practices working outside the cultural establishment developed by artists in the sixties 
and seventies have now become well‐integrated  into  the contemporary art world. Planning and 
funding  are  inextricably  linked  with  censorship,  licensing  and  control.  By  not  relying  on  state 
patronage, interventions transcend the demands to tally with governmental criteria. There is often 
a discrepancy between  the  statements made  in artists’ briefs advocating participatory practices 
and  the  true  nature  of  the  work  which  is  lacking  in  real  critical  engagement.  As  a  result  the 
distance  between  academic  discourse  and  the  actual  art  works  is  widened.  By  engaging  in 
interventionist  practices  it  is  possible  to  reduce  this  gap  between  theory  and  practice.  This  is 
because  interventions engage  critically with notions of public  space,  the built environment and 
public  art  programmes  in  the  form  of  jest,  displacement  or  through  cultural  interference 
techniques. Intentionally intervening in the city is always a political act by virtue of its occupation 
with  contested  spaces;  abandoned  spaces  neglected  by  the  regeneration  programmes  or 
dangerous  spaces  which  are  difficult  to  access  due  to  physical  or  political  circumstances. 
Interventions might also function simply as an act of decoration, emphasizing the aesthetic value 
of  art  above  the demands  for  a  social purpose.  These works which occupy  the  streets  suggest 
alternative places for participation. 
 
                                                 
71Bishop (2005), p.120ff. 
72 Bishop (2004), p.73. 
73 Verwoert, J. ‘Taking a line for a walk’ in Frieze Issue 90, April 2005, p.87. 
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Dalston Lane by Tim Mitchell in East London 
 
The transformation by OSA and Trent Oldfield of an old  signal 
box above a railway in East London 
 
 
Wall painting by Banksy in South London. A similar 
painting can be  found on the Palestine side of the 
wall    dividing Palestine and Israel. 
 
   
 
